KINH CHAÙNH PHAÙP NIEÄM XÖÙ

**QUYEÅN 59**

**Phaåm 6: QUAÙN THIEÂN (Phaàn 38)**

**DAÏ-MA THIEÂN (Phaàn 24)**

Khi aáy, Boà-taùt Ngoãng chuùa Thieän Thôøi thoáng laõnh caùc con ngoãng, duøng taâm chaùnh nieäm ñeå laøm lôïi ích cho taát caû chuùng sinh neân quan saùt caùc con ngoãng ñang höôûng hoan laïc vaø rieâng mình ôû trong hang tö duy veà chaùnh phaùp. Ngoãng chuùa Thieän Thôøi thích nghó ñeán phaùp laïc vaø laáy vieäc thuyeát phaùp cho ngöôøi khaùc laøm thuù vui. Laïi coù caùc con ngoãng khaùc cuõng suy nghó veà phaùp.

Khi aáy, do taâm vui möøng muoán tìm thuù vui, chö Thieân höôùng ñeán nôi naøy vaø thaáy ao roäng raõi ñaùng yeâu, coù ñaày ñuû hoa quaû trong moïi muøa, thaáy vaäy Thieân chuùng vaø Thieân nöõ caøng thích thuù, ca muùa, vui chôi, thoï laïc gaáp traêm laàn luùc tröôùc ôû xung quanh ao lôùn.

Thaáy chö Thieân, Boà-taùt Ngoãng chuùa noùi keä ñeå thaønh töïu trí tueä:

*Ngöôøi trí khoâng phoùng daät Coù theå lìa phoùng daät*

*Lieàn leân laàu trí tueä Ñöôïc yeân oån voâ cuøng. Ai tröø boû phoùng daät Ñöôïc ñaïo raát vaéng laëng*

*Vaøo con ñöôøng roäng naøy Trí tueä ñeán Nieát-baøn.*

*Phoùng daät ngaên che ñaïo Laøm taâm gaây toäi maõi Chính vieäc phoùng daät naøy Phaù hoûng caây caàu phaùp. Huûy boû heát thieän nieäm Ñaùnh maát ñöôøng giaûi thoaùt Chính vieäc phoùng daät naøy Daãn ngöôøi vaøo ñöôøng aùc. Phoùng daät laøm loaïn taâm Khoâng bieát luùc lôïi ích Khoâng bieát lôøi noùi phaùp Khoâng khaùc gì ngöôøi cheát. Tuy ñang mang thaân trôøi Maø chaúng khaùc suùc sinh*

*Bò phoùng daät huûy hoaïi Hoaëc muùa hoaëc vui cöôøi. Hoaëc soáng hoaëc thoaùi ñoïa Thöôøng sinh roài laïi dieät*

*Chuùng sinh trong ba coõi Troâi laên vì phoùng daät.*

*Taïo taát caû toäi loãi*

*Bò daây nghieäp troùi buoäc Meâ laàm taát caû phaùp*

*Bò giaëc phoùng daät troùi. Vì bò phoùng daät haïi*

*Neân khoâng bieát noäi phaùp Cuõng chaúng bieát ngoaïi phaùp Ñaùnh maát taâm khoâng hay.*

*Bò ngöôøi trí cheâ cöôøi Thieân töû maø laøm theá Khoâng theïn, khoâng sôï seät Bò phoùng daät laøm haïi.*

*Taâm öa thích vui chôi Vaø thöôøng thích ca muùa*

*Khoâng bieát chaùn caûnh giôùi Thoaùi ñoïa khoûi coõi trôøi.*

*Bò phoùng daät löøa doái Vui cöôøi nôi ñaùng sôï Gioáng nhö ngöôøi bò muø*

*Khoâng bieát ñöôøng ñuùng sai.*

Ñeå laøm lôïi ích cho ngöôøi khaùc khi quan saùt chö Thieân, Boà-taùt Ngoãng chuùa Thieän Thôøi ñöùng ôû moät nôi ñaùng yeâu nhaát noùi baøi keä ñieàu phuïc. Tuy nghe baøi keä, nhöng chö Thieân khoâng ghi nhôù maø vaãn tieáp tuïc ca muùa vui chôi, höôûng naêm thöù duïc laïc, ñöùng xung quanh ao thích thuù ngaém caûnh.

ÔÛ coõi trôøi Daï-ma coù ba vò Ñaïi só thöôøng thuyeát phaùp cho caùc vò Thieân phoùng daät ôû coõi trôøi aáy. Ba vò ñoù laø:

1. Vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø.
2. Boà-taùt Ngoãng chuùa Thieän Thôøi.
3. Boà-taùt Khoång töôùc chuùa Chuûng Chuûng Trang Nghieâm.

Ñoù laø ba vò Ñaïi só thöôøng giaûng roäng chaùnh phaùp cho ngöôøi khaùc, giuùp hoï ñaéc quaû Thanh vaên hoaëc Duyeân giaùc. Caùc Ñaïi só naøy ñaõ vöôït khoûi caûnh giôùi ma.

Luùc aáy, ma Ba-tuaàn suy nghó: “Caùc Ñaïi só naøy laøm troáng roãng caûnh giôùi ta vaø muoán boû ta ñi. Caùc thaày Sa-moân trong loaøi ngöôøi, boán vò vua ôû trôøi Töù Thieân vöông, Kieàu-thi-ca ôû coõi trôøi Tam thaäp tam, Maâu-tu-laâu-ñaø, Boà-taùt Thieän Thôøi, Boà-taùt Chuûng Chuûng Trang Nghieâm ôû trôøi Daï-ma, trôøi Ñaâu-suaát-ñaø vôùi vua trôøi Tòch tónh vaø quyeán thuoäc cuûa hoï, nhöõng ngöôøi naøy tuy ôû caûnh giôùi ta nhöng khoâng thuoäc veà ta. Söù thaàn cuûa ta coù theå ñaùnh baïi saùu coõi trôøi vaø ngöôøi. Trôøi Hoùa laïc tuy laø caûnh giôùi cuûa ta nhöng coù söùc maïnh neân ta khoâng theå nhieãu loaïn. Nay ta seõ cho ñaïi thaàn trí tueä ñeán trôøi Daï-ma ñeå nhieãu loaïn phaùp cuûa hoï”.

Nghó xong, ma vöông lieàn baøn baïc vôùi caùc ñaïi thaàn:

–Caùc oâng haõy ñeán ñaùnh baïi vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø, Boà-taùt Thieän Thôøi, Boà-taùt Chuûng Chuûng Trang Nghieâm. Ba ngöôøi kheùo aên noùi, gioûi bieán hoùa vaø coù theá löïc lôùn laø Hoan Hyû, Phoùng Daät vaø Duïc Meâ haõy ñi ñeán choã caùc vò aáy ñeå noùi phaùp ñaùnh baïi

hoï.

Nghe ma vöông noùi, ba vò ñaïi thaàn lieàn ñeán trôøi Daï-ma vaø tôùi choã ngoãng chuùa

Thieän Thôøi. Ñeán nôi, hoï thaáy ngoãng chuùa coù oai ñöùc maïnh meõ, töôùng maïo thuø thaéng khoâng khieáp sôï, ñang noùi keä thuyeát phuïc chö Thieân.

*Chaúng phaûi luùc phoùng daät Khoâng neân sinh hoan hyû Hai phaùp naøy sinh si*

*Giôø cheát coù söùc maïnh. Khoùi vui löûa phoùng daät Thieâu ñoát raát nhieàu ngöôøi Bò caûnh giôùi meâ hoaëc*

*Ñui muø khoâng ai bieát. Seõ khoâng coøn thaân trôøi*

*Rôi vaøo nghieäp chuùng sinh Bò caûnh giôùi laøm meâ Khoâng hay bieát lôïi ích.*

Nghe baøi keä ñoù xong, ba vò ñaïi thaàn cuûa ma vöông noùi keä:

*Phoùng daät raát vui thích Sinh ra caùc laïc thuù Phoùng daät sinh öa thích Vì sao noùi nhö vaäy?*

Ngoãng chuùa Thieän Thôøi noùi keä traû lôøi:

*Phoùng daät khoâng coù vui Cuõng khoâng sinh laïc thuù Phoùng daät sinh khoå naõo Neân noùi ao hoa sen.*

Ñaïi thaàn Phoùng Daät cuûa ma noùi keä:

*Laïc thuù caùc caûnh giôùi Phoùng daät vaø Thieân nöõ Cuøng vôùi caùc kyõ nhaïc Laø thöù ñaùng yeâu nhaát.*

Ngoãng chuùa Thieän Thôøi noùi keä ñaùp:

*Neáu phaùp sinh phoùng daät Taát caû ñeàu laø khoå*

*Ñaùnh maát caùc caên laønh Ñi vaøo ba ñöôøng aùc.*

Ñaïi thaàn Phoùng Daät laïi noùi keä:

*Hoaëc ôû trong vöôøn caây Hoaëc trong ao hoa sen Hoaëc taïi caùc taàng laàu Thoï laïc nhôø phoùng daät.*

Ngoãng chuùa Thieän Thôøi noùi keä ñaùp:

*ÔÛ nuùi röøng vöôøn caây Nôi ñoàng troáng yeân tónh Phoùng daät khoâng theå môû*

*Daây troùi cuûa ma aùc. Phoùng daät vaøo ñòa nguïc Hoaëc ñoïa vaøo suùc sinh Hay sinh vaøo ngaï quyû Phoùng daät laø ngu si.*

Ngoãng chuùa Thieän Thôøi noùi keä nhö vaäy ñaùp laïi ñaïi thaàn Phoùng Daät cuûa ma vöông.

Khi aáy, caùc Thieân töû ñang lìa boû phoùng daät tu taäp thieàn ñònh trong hang vaøng. Bieát vieäc naøy, Maâu-tu-laâu-ñaø ñeán ao roäng. Thieân chuû ñöôïc raát nhieàu Thieân nöõ vaây quanh ñaày khaép hö khoâng, ca muùa vui ñuøa, phaùt ra aâm thanh raát hay. Caùc vò trôøi khoâng phoùng daät ôû gaàn Thieân vöông, khoâng ca muùa vaø baát ngôø xuaát hieän ôû ao roàng khi vieäc vaán naïn xaûy ra.

Sau khi nghe ngoãng chuùa noùi taát caû baøi keä, vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø hoài töôûng nhö vaày: Ta vaø caùc vò trôøi khaùc nghe noùi: Ba ñaïi thaàn cuûa ma vöông teân Phoùng Daät, Hoan Hyû vaø Duïc Meâ ñaõ ñeán ñaây laøm taêng theâm meâ hoaëc cho nhöõng keû ngu. Ta seõ noùi cho caùc vò ñaïi thaàn naøy nghe möôøi moät phaùp moân ñaùp laïi vaán naïn ñeå tröø ma chuùng aáy.

Sau khi suy nghó, vua trôøi Daï-ma baøn vôùi ngoãng chuùa Thieän Thôøi roài töø khoâng trung haï xuoáng ngoài treân ñaøi sen vôùi voâ löôïng vò trôøi phoùng daät vaây quanh. Thieân chuû noùi möôøi moät phaùp moân ñaùp laïi vaán naïn thuø thaéng vaø baûo chö Thieân:

–Caùc oâng haõy laéng nghe veà tai hoïa cuûa vieäc phoùng daät. Tröôùc ñaây ta ñaõ töøng ñöôïc vò Thieân töû khoâng phoùng daät teân laø An OÅn daïy cho ta phaùp naøy. Ñoù laø baøi thuyeát phaùp cuûa Ñöùc Nhö Lai Ca-dieáp. Caùc oâng phaûi laéng nghe vaø ghi nhôù kyõ. Taát caû Thieân chuùng, caùc chim thuyeát phaùp, ngoãng chuùa Thieän Thôøi, quaân cuûa ma vöông, ñaïi thaàn Phoùng Daät, ngöôøi noùi phaùp ñieân ñaûo, laøm nhöõng vieäc baát lôïi ñoái vôùi theá gian, laøm baïn beø cuûa ma, taát caû haõy laéng nghe möôøi moät phaùp moân ñaùp laïi vaán naïn thuø thaéng. Ñoù laø möôøi moät baïch phaùp, döùt ñöôïc möôøi moät phaùp nhieãm oâ. Ai muoán caàu Nieát-baøn chaân thaät, muoán lìa caûnh giôùi ma, sôï daây troùi sinh töû, ôû moät mình nôi vaéng veû, muoán caàu chaân lyù, dieät tröø haéc aùm thì haõy chuù yù laéng nghe. Möôøi moät phaùp moân toái thöôïng ñoù laø gì? Vaø noù ñoaïn tröø möôøi moät phaùp gì?

1. Duøng söï ñieàu phuïc ñoaïn tröø söï kieâu maïn.
2. Chaùnh taâm baát loaïn tröø hai loaïi phaù giôùi.
3. Tinh taán ñeå dieät tröø bieáng nhaùc.
4. Duøng phaùp trong saïch ñeå dieät tröø phaùp dô.
5. Duøng phaùp trong saïch ñoaïn tröø phaùp aùc.
6. Bieát ñuû tröø boû nhieàu ham muoán.
7. Soáng xa lìa ñeå tröø boû söï gaàn guõi thaân thuoäc.
8. Duøng lôøi chaân chaùnh ñeå döùt tröø lôøi voâ nghóa.
9. Duøng chaùnh ñònh ñeå ñoaïn tröø xao ñoäng.
10. Boá thí ñeå döùt boû ngheøo naøn.
11. Trí tueä ñeå ñoaïn tröø ngu si.

Möôøi moät phaùp nhieãm oâ naøy troùi ngöôøi vaøo caây phoùng daät, muoán lìa boû caûnh giôùi ma phaûi döùt tröø noù. Ai sôï sinh töû phaûi tröø boû phoùng daät. Phoùng daät laø goác reã cuûa sinh töû, khoâng phoùng daät laø nhaân cuûa giaûi thoaùt.

Vì muoán taát caû chuùng sinh lìa boû sinh töû, Ñöùc Phaät Ca-dieáp ñaõ noùi baøi phaùp naøy. Tröôùc ñaây ta ñaõ nghe vò Thieân töû tieàn boái noùi laïi phaùp aáy. Vò Thieân töû aáy ñöôïc nghe Ñöùc Phaät Ca-dieáp noùi phaùp ñoù vaø giaûng laïi cho ta, laàn löôït truyeàn trao nhö vaäy, nay ta noùi cho caùc ngöôi nghe.

Duøng phaùp gì ñeå ñieàu phuïc kieâu maïn? Ngöôøi ñieàu phuïc kieâu maïn ñöôïc chuùng sinh yeâu meán, kính troïng. Nhôø ñieàu phuïc neân hoï döùt tröø taát caû phaùp kieâu maïn, thoâ aùc, kieâu maïn coù naêm thöù laø:

Ngöôøi naøo vaøo xoùm laøng, thaønh aáp hoaëc ñi treân ñöôøng, ñi raát mau khoâng giöõ gìn oai nghi, hoaëc ñi treân ñöôøng hoaëc nôi chaúng phaûi ñöôøng, phe phaåy y phuïc, hoaëc ñi nhoùn goùt laøm ngöôøi coù taâm ngay thaúng thaáy vaäy sinh töùc giaän, nghó: Taïi sao ngöôøi naøy soáng traùi vôùi phaùp, laøm ngöôøi say, ngöôøi cuoàng. Ñoù laø söï kieâu maïn thöù nhaát.

Ñeå ñoaïn tröø söï kieâu maïn naøy ta phaûi ñi ñöùng moät caùch ngay ngaén, khoâng lieác ngoù hai beân maø ngoù thaúng veà phía tröôùc khoaûng moät taàm, oai nghi teà chænh, khoâng vung vaåy y aùo, khoâng giôû chaân cao, chæ giôû caùch ñaát khoaûng boán ngoùn tay, khoâng ñeå baøy vai, y aùo phaûi ngay ngaén, khoâng vung vaåy tay khi ñi. Khoâng phoùng daät coù theå döùt tröø phoùng daät.

Laïi coù boán loaïi phoùng daät maø caùc Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni caàn phaûi lìa boû. Ñoù laø noùi lôøi voâ ích, taâm khoâng suy nghó, khoâng bieát nhieàu ít. Khi ñeán nhaø thí chuû, khoâng khaûy moùng tay, khoâng leân tieáng maø ñöôøng ñoät xoâng vaøo, ngoài ôû treân cao maø noùi nhieàu lôøi voâ nghóa nhöng khoâng hay bieát, noùi lôùn tieáng ôû nôi tónh toïa, doøm ngoù nhöõng ngöôøi nöõ, giaän döõ voâ côù, lieác ngoù hai beân, khoâng xem xeùt tröôùc sau, laø quyeán thuoäc cuûa kieâu maïn, leùn vaøo nhaø ngöôøi, taát caû ngöôøi ñôøi ñeàu khoâng öa haïng Tyø-kheo naøy. Ngöôøi soáng tòch tónh goïi hoï laø Tyø-kheo kieâu maïn. Taïi gia, xuaát gia ñeàu nhö vaäy.

Laøm sao ñeå dieät tröø nhöõng loãi naøy?

–Khi gaëp thí chuû hoaëc ngöôøi khaùc thì noùi chaùnh phaùp, tröôùc sau töông öng, quan saùt ngöôøi, quan saùt taâm roài môùi noùi, noùi ñuùng nôi, ñuùng luùc, khoâng noùi traùi ngöôïc nhau, noùi lôøi hoøa nhaõ deã hieåu, noùi töông öng vôùi phaùp, soáng ñuùng vôùi phaùp, khoâng doøm ngoù ngöôøi nöõ, khaûy moùng tay roài môùi vaøo nhaø, ra vaøo phaûi bieát thôøi, bieát töôùng, khoâng vung vaåy y aùo, khoâng vung vaåy tay khi ñi, khoâng khaïc nhoå töø treân cao xuoáng, khoâng noùi lôùn tieáng, duøng lôøi hay ñeïp thuyeát phaùp, ñôïi hoûi môùi noùi, khoâng cöôùp lôøi ngöôøi khaùc, ít noùi, noùi lôøi toát ñeïp vaø ñuùng phaùp. Ñoù laø duøng giôùi luaät ñeå tröø boû kieâu maïn.

Laïi nöõa, söï ñieàu phuïc thöù hai coù theå döùt tröø kieâu maïn laø: Tyø-kheo khi vaøo nhaø ngöôøi khaùc neáu nghe ca nhaïc, vui cöôøi hoaëc trong khi ñi chôi nghe ngöôøi khaùc cöôøi noùi thì khoâng nghe, khoâng thích, khoâng thöôûng thöùc, khoâng mong caàu, khoâng noùi nhieàu, khoâng noùi loãi cuûa ngöôøi khaùc, khoâng töï trang ñieåm khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc, khoâng thöôøng ñeán nhaø ngöôøi khaùc, khoâng thöôøng caàu xin. Khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc hoaëc nhaø thí chuû cuûa mình, nhôø söï ñieàu phuïc ñoù, Tyø-kheo naøy döùt tröø ñöôïc kieâu maïn.

Laïi nöõa, ñieàu thöù ba, Tyø-kheo ñeán nhaø thí chuû, noùi lôøi phi phaùp, noùi lôøi theá tuïc, baøn luaän veà ñaát nöôùc, veà vieäc sinh Thieân, veà vieäc vui chôi ca muùa vaø caùc vieäc aùi nhieãm trong quaù khöù, ngoài gaàn ngöôøi nöõ, maëc y nhieàu maøu ñi vaøo nhaø ngöôøi khaùc. Neáu Tyø- kheo naøo bò kieâu maïn thieâu ñoát nhö vaäy thì duøng giôùi luaät gì ñeå dieät tröø?

Neáu Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni naøo vaøo nhaø ngöôøi khaùc noùi veà phaùp xuaát gia, phaùp boá thí, phaùp trì giôùi, khen ngôïi coâng ñöùc cuûa trí tueä, thuyeát phaùp voâ thöôøng, hö hoaïi, noùi veà giaø, beänh, aùi bieät ly, töï taïo nghieäp, töû bieät ly, noùi veà phaùp tri tuùc, phaùp ñieàu thuaän, noùi veà khoå, taäp, dieät, ñaïo, veà söï tieán thoái cuûa ngöôøi khaùc, veà tai hoïa cuûa vieäc phaù giôùi, noùi veà phaùp nhaøm chaùn, phaùp tröø boû tham lam keo kieät, noùi cho ngöôøi töï kieâu veà saéc ñeïp nghe tai hoïa cuûa saéc ñeïp, tai hoïa cuûa thöùc aên, söï huûy hoaïi cuûa voâ thöôøng, tai hoïa cuûa tuoåi treû laø bò giaø huûy hoaïi, quan saùt thaâm taâm ngöôøi khaùc roài môùi noùi phaùp thích hôïp, nhôø ñieàu phuïc, Tyø-kheo naøy phaù boû söï kieâu maïn.

Laïi nöõa, söï ñieàu phuïc ñoaïn tröø kieâu maïn thöù tö laø khoâng thoï nhaän nhieàu ñoà aên

uoáng. Khoâng gaàn guõi ngöôøi tham ñaém muøi vò thöùc aên khoâng bieát nhaøm chaùn, öa thích ñeán nhaø ngöôøi, khi ñöôïc cuùng döôøng y phuïc, ñoà aên uoáng, ngoïa cuï, thuoác men thì bieát ñuû maø thoï nhaän, khoâng nghó ñeán vaø khoâng tham ñaém thuù vui cuûa ngöôøi khaùc, khoâng coù nghi ngôø doø xeùt, chæ heát loøng thöïc haønh vôùi taâm ñieàu phuïc, giöõ oai nghi chaân chaùnh, Tyø-kheo ñieàu phuïc duøng phaùp ñieàu phuïc ñeå dieät tröø kieâu maïn.

Taát caû kieâu maïn do phoùng daät sinh, phoùng daät khoâng coù lôïi ích ñoái vôùi caùc coâng ñöùc. Vì vaäy, muoán caàu Nieát-baøn ta neân ñoaïn tröø phoùng daät. Vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu- ñaø, Ngoãng chuùa Thieän Thôøi noùi cho nhoùm ñaïi thaàn Phoùng Daät cuûa ma vöông nghe phaùp tröôùc kia Ñöùc Phaät Ca-dieáp ñaõ daïy cho Thieân töû vaø laàn löôït truyeàn daïy cho ñeán nay.

Ñaùp laïi vaán naïn thöù hai laø gì?

–Ñoù laø duøng chaùnh nieäm hieän tieàn ñoaïn tröø söï phaù giôùi. Giôùi coù hai loaïi. Giôùi maø taâm coù theå giöõ gìn ôû theá gian vaø xuaát theá gian goàm nhieàu loaïi nhöng noùi toùm löôïc thì coù hai loaïi laø taùnh troïng giôùi vaø lìa giôùi aùc. Ai phaù taùnh troïng giôùi thì khoâng phaûi laø ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät Ca-dieáp.

Taùnh troïng giôùi laø: Saùt sinh, phi phaïm haïnh, troäm caép ñuû ba baùt-leâ-sa-baøn, troäm caép ñoà vaät cuûa Phaät hoaëc cuûa phaùp ñeå aên khoâng chuùt hoái tieác, cuõng khoâng boài thöôøng trôû laïi, luoân che daáu khoâng noùi ra. Tyø-kheo nhö theá chaúng phaûi laø ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät Ca- dieáp. Ñoù chæ laø ngöôøi muïc naùt, hö hoaïi khoâng phaûi laø phaùp khí, chæ duøng lôøi noùi doái ñeå laøm y phuïc. Do phoùng daät neân hoï phaù taùnh troïng giôùi. Vì theá, Ñöùc Phaät Ca-dieáp daïy caùc thaày Tyø-kheo neân lìa boû phoùng daät. Thieân vöông Daï-ma thuyeát phaùp cho Boà-taùt Ngoãng chuùa Thieän Thôøi, caùc con ngoãng, caùc ñaïi thaàn cuûa ma vöông nhö ñaïi thaàn Phoùng Daät. Ngoài treân ñaøi sen, Maâu-tu-laâu-ñaø ñaõ noùi phaùp ñoù.

Lìa giôùi aùc goàm coù chín loaïi. Chín loaïi ñoù laø:

1. Tònh tu nhaát haønh.
2. Thöôøng hay hoái caûi.
3. Thuaän haønh.
4. Thöïc haønh moät nöûa.
5. Thöïc haønh nhieàu.
6. Phaïm giôùi nheï lieàn hoái haän.
7. Heát söùc thöïc haønh sau khi nghe chæ daïy.
8. Laøm vieäc huûy hoaïi.
9. Thöïc haønh taát caû.

Ñoù laø chín loaïi lìa giôùi aùc. Taát caû phaùp ngu si hoaëc Sa-moân do phoùng daät neân laø ngöôøi voâ trí, laøm vieäc baát tònh.

Theá naøo goïi laø nhaát haønh? Do coi thöôøng aùc kieán, phoùng daät neân hoï phaù huûy giôùi khinh nhö ñaøo ñaát, daõy coû roài sau ñoù hoái tieác. Ñoù goïi laø nhaát haønh.

Theá naøo goïi laø soáng phoùng daät phaù giôùi roài thöôøng hay hoái caûi? Ñoù laø Sa-moân phaù nhaát haønh giôùi moät hoaëc hai hoaëc ba laàn. Sau khi phaù giôùi khinh hoï trôû laïi hoái tieác. Nhieàu laàn laøm, nhieàu laàn huûy hoaïi nhö vaäy laø xaû boû giôùi aùc, khoâng kính troïng phaùp, khoâng lìa boû phoùng daät, taâm thöôøng taùn loaïn. Ñoù laø phaù giôùi roài hoái tieác.

Theá naøo laø thuaän haønh? Ñoù laø ngaøy caøng phoùng daät, khinh taâm, khinh giôùi, khoâng sieâng naêng hoïc giôùi, ngöôøi naøy coù theå noùi vaø bieát nguyeân nhaân phaù giôùi, bieát vieäc thaät, vieäc khoâng thaät, bieát raèng phaù giôùi troïng ôû trong giôùi phaùp thì maéc toäi raát naëng neân ñaõ kieân quyeát khoâng phaïm, nhöng khi gaëp naïn thì hoï phaù huûy giôùi khinh, khoâng giöõ gìn, khoâng kính troïng chaùnh phaùp. Ñoù laø Tyø-kheo thuaän haønh.

Theá naøo laø Tyø-kheo thöïc haønh moät nöûa? Ñoù laø ngöôøi chæ hoïc giôùi phaùp, bieát giôùi troïng giôùi khinh, hoaëc giöõ gìn hoaëc khoâng giöõ gìn, trong taâm suy nghó vieäc giöõ caùc giôùi khaùc. Ngöôøi naøy chuyeân taâm giöõ gìn moät nöûa soá giôùi vaø khoâng thöïc haønh soá giôùi coøn laïi. Ñoù goïi laø thöïc haønh moät nöûa. Tyø-kheo soáng phoùng daät bò phoùng daät sai khieán, soáng trong caûnh phoùng daät, khoâng theå mau choùng ñaït Nieát-baøn.

Theá naøo laø thöïc haønh nhieàu? Ñoù laø hoaëc Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, Sa-di, Sa-di-ni, Öu- baø-taéc, Öu-baø-di, giöõ giôùi ñaày ñuû, thöïc haønh thuaän theo phaùp, giöõ nhieàu giôùi lìa aùc khoâng khieám khuyeát, thaát thoaùt, hö doái, tuy giöõ chaéc chaén nhöng khoâng theå giöõ heát, ñoù laø thöïc haønh nhieàu.

Theá naøo laø Tyø-kheo vaø ñeä töû Phaät phaïm giôùi nheï lieàn hoái haän? Do phoùng daät hoaëc gaàn baïn aùc, Tyø-kheo naøy phaïm giôùi nheï vaø mau choùng hoái caûi, vì sôï noãi khoå ôû ñòa nguïc neân hoï laäp töùc saùm hoái ñeå taâm ñöôïc thanh tònh. Hoï ñeán tröôùc chuùng Taêng vaø noùi: “Toâi ñaõ laøm vieäc baát thieän”, hoï khoâng che giaáu, saùm hoái roài khoâng taùi phaïm. Ñoù laø Tyø-kheo phaïm giôùi roài lieàn hoái caûi.

Theá naøo laø Tyø-kheo heát söùc thöïc haønh sau khi nghe chæ daïy? Neáu Tyø-kheo vaø ñeä töû cuûa Phaät vì phoùng daät hoaëc gaàn ngöôøi aùc neân phaù huûy hoaëc nôùi loûng troïng giôùi, sau ñoù voäi vaøng gaëp thaày saùm hoái, hoaëc luùc Boà-taùt saùm hoái tröôùc chuùng Taêng khoâng chuùt che giaáu, sau khi ñöôïc nghe chuùng Taêng daïy baûo thì khoâng taùi phaïm. Vì sôï haõi ba ñöôøng aùc neân hoï khoâng daùm phaù huûy hoaëc nôùi loûng. Ñoù laø Tyø-kheo heát söùc thöïc haønh sau khi ñöôïc chæ daïy.

Theá naøo laø laøm vieäc huûy hoaïi? ñoù laø Tyø-kheo troïn ñôøi khinh thöôøng, buoâng thaû taâm, khoâng öa thích vaø khoâng thöïc haønh vieäc toïa thieàn, tuïng kinh, ñi vaøo thieân mieáu ñeå caàu y phuïc, ñoà aên, thöùc uoáng, ñi daïo khaép nôi, vaøo nhaø thí chuû, gaàn guõi ngöôøi theá tuïc, chòu söï sai khieán cuûa hoï ñeå tìm caàu söï an laïc. Ñoù laø Tyø-kheo laøm vieäc phaù hoaïi. Tyø- kheo naøy khi cheát seõ bò ñoïa vaøo ñòa nguïc.

Theá naøo laø ngöôøi thöïc haønh taát caû? Ñoù laø ngöôøi tin taát caû caùc phaùp Tyø-ni vaø noùi cho ngöôøi khaùc nghe, hoï khoâng theå giöõ moät hoaëc hai giôùi khinh. Do tính chaát hoaëc thoùi quen neân hoï khoâng theå giöõ ñaày ñuû giôùi chôù khoâng phaûi vì khoâng kính troïng. Phaïm roài, hoï sinh hoái haän. Ñoù laø ngöôøi thöïc haønh taát caû. Toäi cuûa hoï raát nhoû. Neáu Tyø-kheo hoaëc ñeä töû cuûa Phaät phaù giôùi chuùt ít, taát caû ñeàu do loãi phoùng daät.

Vua trôøi Daï-ma ôû trong ñaøi sen noùi phaùp cho Ngoãng chuùa Thieän Thôøi, caùc chim vaø nhoùm ñaïi thaàn Phoùng Daät cuûa ma vöông.

Khi aáy, vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø noùi keä:

*Bò phoùng daät laøm muø Uoáng phaûi ñoäc phoùng daät Bò phoùng daät troùi buoäc Daãn vaøo trong ñòa nguïc. Ngöôøi naøo soáng phoùng daät Bò theá gian khinh cheâ Hieän ñôøi khoâng lôïi ích Khi cheát vaøo ñòa nguïc.*

*Ngöôøi ngu suoát ngaøy ñeâm Hoaëc ñöùng hoaëc ñi ñöôøng Taát caû ngöôøi phoùng daät Khoâng ñöôïc moät nieäm vui.*

*Do hoï soáng phoùng daät Troâi laên trong coõi Duïc Qua laïi ôû naêm ñöôøng Thoaùi thaát khoûi thieàn ñònh. Neáu ñaéc ñònh theá gian Sinh vaøo coõi Voâ saéc*

*Troâi laên qua caùc coõi Ñeàu laø do phoùng daät. Nhöõng thöù trong ba coõi Do löôùi aùi taïo ra*

*Bò phoùng daät raøng buoäc Ngöôøi ngu khoâng hay bieát.*

Vua trôøi Daï-ma noùi cho ngoãng chuùa Thieän Thôøi, caùc chim vaø nhoùm ñaïi thaàn Phoùng Daät nghe kinh maø Phaät Ca-dieáp ñaõ daïy cho vò Thieân tröôûng laõo. Thieân chuû ñaõ giaûng ba phaùp trong soá möôøi moät phaùp. Ba phaùp ñoù laø:

1. Ñieàu phuïc dieät tröø kieâu maïn.
2. Chaùnh taâm baát loaïn, tröø boû hai hoaïi phaù giôùi laø taùnh giôùi vaø lìa giôùi aùc. Muoán troàng caên laønh phaûi gaàn guõi baïn laønh. Nhôø gaàn baïn laønh maø ngöôøi phaù giôùi troïng coøn ñöôïc giaûi thoaùt sinh töû huoáng gì laø ngöôøi phaù giôùi lìa aùc. Vì vaäy ngöôøi trí neân coá gaéng gaàn guõi baïn laønh.
3. Lìa boû vieäc bieáng treã, sieâng naêng tinh taán. Neáu tinh taán thì seõ dieät tröø taát caû bieáng nhaùc, coøn nhö phoùng daät thì seõ voâ ích ñoái vôùi taát caû caùc phaùp. Gaàn baïn laønh laø goác cuûa taát caû phaùp thieän.

Phaùp thöù tö laø duøng phaùp saïch ñeå dieät tröø phaùp nhô, ñoù laø duøng tinh taán ñeå dieät tröø bieáng nhaùc gioáng nhö aùnh saùng dieät tröø taát caû boùng toái. Ngöôøi bieáng nhaùc seõ laøm haïi taát caû caùc phaùp. Sau khi sinh ra, söï bieáng nhaùc seõ ngaøy caøng taêng theâm vaø laøm hö hoûng heát taát caû caùc phaùp theá gian laãn xuaát theá gian, khoâng theå noùi heát trong hieän taïi vaø vò lai. Ai bieáng nhaùc thì theá löïc yeáu keùm, bò ngöôøi khinh cheâ, khoâng theå söûa sang gia nghieäp, ngheøo khoå, thaáp keùm, khoâng theå kinh doanh, mua baùn, caøy caáy, gieo troàng vaø laøm caùc vieäc khaùc, khoâng theå gaàn guõi baïn laønh. Do bieáng treã hoï bò ngöôøi khaùc khinh reû cheâ cöôøi, hoï khoâng hoïc hoûi trí tueä, ngu si khoâng bieát gì, khoâng bieát thôøi, xöù, khoâng bieát söùc mình, söùc ngöôøi, taát caû nhöõng vieäc neân laøm theo hoaøn caûnh trong hieän taïi vaø vò lai ñeàu bò thaát baïi.

Ngöôøi tinh taán thì coù theå tröø boû bieáng nhaùc, ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán, kính troïng,

ñaàu ñeâm ñeán cuoái ñeâm taâm khoâng meät moûi, nguû raát tænh taùo, bieát luùc naøo neân daäy luùc naøo neân naèm, bieát luùc thích hôïp, suy nghó roài môùi laøm, noã löïc beàn bó, laøm baïn vôùi tinh taán, duøng nöôùc tinh taán taåy saïch chaát baån bieáng nhaùc, taát caû moïi vieäc ñeàu nhôø lìa caáu ueá maø ñöôïc thaønh töïu, khi coù vieäc gì suy keùm khoå naõo thì hoï tinh taán, khoâng thoaùi lui, khieáp sôï, khoâng meät moûi, giaùn ñoaïn, nhôø laøm baïn vôùi tinh taán neân hoï thaønh töïu ñöôïc nhöõng vieäc lôùn, khi laøm vieäc gì hoï khoâng yû laïi ngöôøi khaùc, hoï bieát ngöôøi toát ngöôøi xaáu, bieát söùc mình söùc ngöôøi, ñöôïc ngöôøi toát khen ngôïi, moïi ngöôøi keå caû vua vaø ñaïi thaàn ñeàu cuùng döôøng hoï, hoï raát giaøu maïnh khoâng coù ñòch thuû, nhöõng ngöôøi raát maïnh cuõng khoâng theå phaù noåi hoï, baïn laønh cuûa ngöôøi aáy ngaøy caøng ñoâng, nhôø nhieàu baïn laønh neân hoï coù söùc maïnh, höôûng nhieàu söï an laïc, ñi ñeán ñaâu, duø ñoù laø xöù laï cuõng thöôøng ñöôïc an vui. Neáu hoï ñeán xöù khaùc thì cuõng ñöôïc ngöôøi laønh gaàn guõi, ñöôïc nhöõng ngöôøi xung quanh

cung kính, cuùng döôøng, duøng leã tieáp ñaõi. Nhôø xa lìa bieáng nhaùc neân hoï ñöôïc voâ löôïng coâng ñöùc nhö vaäy. Nhôø maëc aùo giaùp tinh taán, kieân coá, lìa boû chaát baån bieáng nhaùc neân hoï coù theå phaù tan quaân ma, thoaùt bieån sinh töû, ñöôïc taát caû ngöôøi thieän kính yeâu, nhôø laøm baïn vôùi sieâng naêng tinh taán neân hoï ñöôïc söï voâ laäu, voâ caáu cuûa ñöôøng xuaát theá gian vaø ñaït ñöôïc Nieát-baøn, hoï thaáy nhöõng nôi traàn caáu kieân coá khoâng raøng buoäc maø khoù thoaùt nhö nhaø cöûa troùi buoäc theá gian, vôï con, quyeán thuoäc, anh chò em, toâi tôù, ruoäng vöôøn, taøi saûn, kho vöïa, ñoù chính laø soâng aùi hung baïo. Nhôø laáy tinh taán laøm baïn, hoï coù theå thoaùt khoûi noãi sôï sinh töû, xuaát gia maëc ba y, laøm baïn vôùi tinh taán. Nhôø tinh taán hoï thoaùt khoûi söï raøng buoäc cuûa gia ñình, ñaéc ñaïo voâ truï, sieâng tu thieàn ñònh, tuïng ñoïc chaùnh phaùp. Hoï muoán vaøo Nieát-baøn ñeå ñöôïc giaûi thoaùt, bieát luùc caàn phaûi sieâng naêng tinh taán nhö bieát roõ nhöõng vaät phaùt ra töø thaân mieäng. Hoï bieát roõ töï töôùng, bieát nhö thaät veà töôùng sinh dieät cuûa aám, giôùi, nhaäp. Suoát ngaøy ñeâm hoï sieâng naêng gaàn guõi minh sö, duøng trí phöông tieän sieâng naêng tu taäp ñaïo dieät saïch toäi loãi, chaët boû heát daây troùi laøm ta troâi laên trong ñöôøng sinh töû. Bieáng nhaùc gioáng nhö boùng toái khoâng coù lôïi cho taát caû chuùng sinh. Noù laø vieäc aùc raát kieân coá, chæ ñöôïc dieät tröø baèng söï tinh taán. Tuøy theo choã chöùng ñaéc, ngöôøi aáy sieâng naêng tinh taán phaù tan taát caû söï hoøa hôïp, khoâng öa caûnh giôùi phieàn naõo troùi buoäc, giaû laøm thaân thieän, löøa doái taát caû phaøm phu ngu si. Caûnh giôùi saéc, höông, vò, xuùc naøy gioáng nhö giaëc döõ cöôùp ñoaït cuûa caûi phaùp thieän, phaù hoaïi phaùp laønh, khieán ta laøm taát caû caùc vieäc khoâng lôïi ích, khoâng thích quaû baùo, chaúng öa cuûa caûi, laøm naõo loaïn taát caû phaøm phu ngu si khieán hoï meâ muoäi. Vì vaäy ta neân lìa boû, khoâng neân tham ñaém caûnh giôùi, phaûi tu ñaïo giaûi thoaùt giuùp cho taâm trong saïch, nhôø taâm thanh tònh lieàn ñöôïc tinh taán, chaùnh nieäm khoâng nghi ngôø, duøng vieäc tu haønh tinh taán choáng laïi keû thuø. Nhôø laøm baïn vôùi tinh taán, ta coù theå döùt boû tham, saân, si, quan saùt chaân chaùnh ñeå döùt tröø caùc höõu.

Sau khi dieät keû thuø roài, gioáng nhö ôû Dieâm-phuø-ñeà vaøo luùc hö khoâng khoâng bò maây

che, maët trôøi, maët traêng chieáu saùng röïc rôõ, söï trong saïch cuûa ngöôøi aáy cuõng nhö vaäy, gioáng nhö ngöôøi beänh ñöôïc laønh, ngöôøi ngheøo ñöôïc cuûa, ngöôøi muø ñi laïc trong ñoàng troáng boãng ñöôïc saùng maét vaø tìm ra ñöôøng ñi. Cuõng nhö vaäy, nhôø giöõ giôùi caám, tu haønh chaân chaùnh, ngöôøi aáy ñöôïc chöùng ñaéc trong hieän ñôøi, sinh töû ñaõ chaám döùt, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc laøm ñaõ laøm xong, khoâng coøn thoï nhaän thaân sau. Vò aáy lìa taát caû caáu ueá, taát caû söï troùi buoäc ñöôïc giaûi thoaùt, vöôït qua bôø beân kia, coù trí tueä duõng maõnh, ruõ saïch buïi nhô, taát caû ñeàu nhôø laøm baïn vôùi tinh taán.

Vì vaäy phaûi phaùt ñaïi tinh taán, ñoaïn tröø bieáng nhaùc vaø caùc daây troùi sinh töû. Khi aáy, vua trôøi Daï-ma noùi keä maø Ñöùc Phaät Ca-dieáp ñaõ daïy:

*Phaùt sinh nieäm tinh taán Thöôøng thích ôû moät mình Thoaùt khoûi caùc nghieäp aùc Trí tueä ñöôïc Nieát-baøn.*

*Laøm baïn vôùi tinh taán Lìa boû buïi bieáng treã Thoaùt ñoàng troáng sôï haõi*

*Ngöôøi aáy ñöôïc thöôøng laïc. Bieáng nhaùc vaø phoùng daät Ngaên caûn heát moïi phaùp Do laàm loãi lôùn ñoù*

*Chuùng sinh bò khoå naõo.*

*Ai muoán an vui maõi Neân töø boû bieáng treã*

*Ngöôøi phoùng daät bieáng nhaùc Gioáng nhö choù khoâng khaùc.*

Vua trôøi Daï-ma ñaõ noùi cho ngoãng chuùa Thieän Thôøi, caùc loaïi chim thuyeát phaùp, nhoùm ñaïi thaàn Phoùng Daät… nghe baøi kinh maø Ñöùc Phaät Ca-dieáp ñaõ daïy cho vò Tieân tröôûng laõo vaø vò aáy daïy laïi cho vua trôøi…

Phaùp thöù naêm laø duøng phaùp baïch tònh ñeå ñoaïn tröø phaùp aùc. Phaùp aùc laø vieäc thích vaøo thaønh aáp, xoùm laøng, nôi oàn aøo, khoâng thích ôû nôi vaéng veû, laøm huûy hoaïi phaùp Sa- moân, Tyø-kheo naøy lìa boû vieäc tu thieàn tuïng kinh, vaøo xoùm laøng, thaønh aáp, thích ôû nhaø baïch y, suoát ngaøy noùi chuyeän vôùi ngöôøi nam, ngöôøi nöõ. Neáu cuøng ngöôøi nöõ noùi chuyeän thì ta coù theå bò troùi buoäc, maát heát lôïi ích, hoaëc sinh taâm duïc. Vì sao? Vì ngöôøi nöõ nhö löûa, khi gaàn hoï thì ta ngaøy caøng bò vöôùng chaët, ai gaàn ngöôøi nöõ thì taâm daàn daàn bò roái loaïn, vì vaäy Tyø-kheo khoâng neân vaøo xoùm laøng, thaønh aáp, neáu noùi chuyeän vôùi ngöôøi nam thì ñaùnh maát taát caû söï töï lôïi ñoái vôùi phaùp voâ laäu, taâm khoâng trong saïch, Tyø-kheo naøy töï huûy hoaïi phaùp cuûa mình. Laïi nöõa, neáu coù Tyø-kheo vaøo xoùm laøng, thaønh aáp seõ maéc nhieàu loãi laàm. Nhöõng loãi ñoù laø: Do vaøo nhaø ngöôøi khaùc neân taâm bò naõo loaïn, khi thaáy ngöôøi baïch y giaøu coù, nhieàu ñoà aên uoáng, giöôøng neäm, ngoïa cuï thì sinh tham ñaém. Tyø-kheo laøm nhö vaäy gioáng nhö aên laïi ñoà aên vöøa noân ra. Ngöôøi aáy rôøi nôi vaéng veû ñi trong nhaân gian, boû ñaïo vaøo tuïc, boû thuù vui nhaøn nhaõ, bò gia ñình troùi buoäc, laøm vieäc tham, saân, si. Do nhöõng loãi ñoù, hoï bò ñoïa vaøo ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh. Vì sao hoï chòu khoå nhö vaäy? Ñoù laø do hoï vaøo thaønh aáp, xoùm laøng. Vì vaäy Tyø-kheo naøo muoán chöùng ñaéc thì phaûi töø boû loãi laàm naøy. Laøm sao ñeå tröø boû loãi laàm ñoù? Nhôø soáng ôû nôi vaéng veû ta coù theå giöõ taát caû coâng ñöùc voâ truï, ñöôïc an oån baäc nhaát. Neáu coù Tyø-kheo ôû moät mình nôi vaéng veû, caùc caên tòch tónh, taâm trong saïch, yù nhö vaøng roøng, kheùo hoä trì caùc caên, xa lìa söï sôï haõi vaø söï nhô baån, ñöôïc an oån baäc nhaát, ñaït thuù vui voâ laäu. Taát caû duïc laïc maø chö Thieân höôûng trong saùu taàng trôøi duïc giôùi laø nhôø taïo nghieäp laønh maø coù. Laïc thuù trong moät taàng trôøi ñaõ ñaùng yeâu voâ cuøng huoáng gì laø taát caû caùc laïc thuù trong saùu taàng trôøi. Neáu ñöôïc thuù vui voâ laäu trong moät nieäm thì khoâng gì coù theå thí duï ñöôïc. Vì vaäy muoán caàu thuù vui baäc nhaát thì neân lìa boû nôi oàn aøo, khoâng vaøo xoùm laøng, ñeå caàu chaùnh ñònh Tam-muoäi, thöôøng ñi moät nình nôi nuùi, hang, nôi vaéng veû, bôø coû, tìm caàu thuù vui voâ laäu, xa lìa baø con, beø baïn; quan saùt thuù vui baø con, beø baïn laø voâ thöôøng, khoâng yeân truï, laø phaùp bieät ly, chaúng phaûi laø phaùp voâ truï, laø söï caáu nhieãm, naõo loaïn khoâng ñöôïc töï do, coù nhieàu söï lo sôï. Vì vaäy ngöôøi ngu ít trí tueä naøo boû thuù vui baäc nhaát ñeå ñi tìm thuù vui höõu laäu thì ngöôøi aáy laø ngöôøi xa lìa aùnh saùng ñeå tìm boùng toái, laø ngöôøi ngu si, luøi böôùc vì hoï khoâng bieát töôùng loãi laàm laøm maát coâng ñöùc. Vì vaäy caàn phaûi lìa boû thuù vui ôû xoùm laøng, thaønh aáp, thöôøng ôû moät mình nôi vaéng veû, rôøi khoûi xoùm laøng, thaønh aáp, ôû trong röøng caây ñaït thuù vui voâ truï. Ñoù laø phaùp thöù naêm duøng phaùp baïch tònh ñeå ñoaïn tröø nghieäp caáu ueá. Neáu muoán caàu thuù vui, muoán lìa caûnh giôùi cuûa ma phaûi duøng phaùp thanh tònh ñeå ñoaïn tröø phaùp aùc.

Luùc naøy, taâm caùc loaøi chim ñaõ höôùng thieän, vua trôøi Maâu-tu-laâu-ñaø ñaõ noùi cho caùc

chim, Boà-taùt Thieän Thôøi vaø nhoùm ñaïi thaàn Phoùng Daät nghe naêm phaùp trong soá möôøi moät phaùp maø xöa kia Ñöùc Phaät Ca-dieáp ñaõ thuyeát cho Thieân töû tröôûng laõo ñeå laøm lôïi ích cho hoï. Vua trôøi Daï-ma noùi:

–Nay seõ noùi tieáp saùu phaùp coøn laïi. Caùc oâng haõy taäp trung chuù yù laéng nghe. Nay laø luùc caùc oâng ñaõ xa lìa caùc hoaïn naïn, neáu khoâng noùi phaùp vaø nghe phaùp thì ñoù laø söï

löøa doái lôùn. Vì vaäy, khi caùc oâng ñaõ xa lìa caùc hoaïn naïn, khoâng bò khuyeát taät, caùc caên ñaày ñuû, ta seõ noùi phaùp. ÔÛ trong ba ñöôøng aùc laø ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sinh laøm sao noùi phaùp, laøm sao nghe phaùp, suùc sinh thì gieát haïi laãn nhau, ngaï quyû thì ñoùi khaùt, ñòa nguïc thì bò khoå naõo haønh haï laøm sao nghe phaùp ñöôïc? Chæ coù ngöôøi hoaëc trôøi neáu khoâng phoùng daät thì coù theå nghe phaùp.

Caùc oâng neân tin raèng ñaõ lìa boû phoùng daät. Caùc oâng haõy chuù yù, ta seõ noùi cho nghe.

Phaùp khoù ñöôïc nghe, caùc caên ñaày ñuû cuõng raát khoù.

Laïi nöõa, söï caáu ueá thöù saùu laø nhieàu ham muoán. Nhieàu ham muoán laø söï ueá taïp baäc nhaát, phaûi duøng haïnh bieát ñuû môùi coù theå dieät tröø noù. Ngöôøi nhieàu tham duïc duø ôû taïi gia hay xuaát gia ñeàu khoâng ñöôïc an laïc. Duø taïi gia hay xuaát gia maø taâm nhieàu ham muoán thì caû ngaøy laãn ñeâm ñeàu khoâng ñöôïc an laïc. Neáu coù ñöôïc cuûa caûi roài thì taâm khoâng yeân tónh khoâng bieát vöøa ñuû ñoái vôùi taøi saûn ñaõ coù. Ngöôøi taïi gia maø nhieàu ham muoán thì chöa ñaùng lo nhö ngöôøi xuaát gia. Ngöôøi xuaát gia maø nhieàu ham muoán thì chaúng phaûi laø taïi gia, cuõng chaúng phaûi xuaát gia. Ngöôøi xuaát gia laø ngöôøi tröø boû kieâu maïn, ganh gheùt, tröø boû ham muoán.

Toùm laïi, neáu ai coù nhieàu ham muoán thì bò taát caû khinh cheâ. Tyø-kheo naøo nhieàu ham muoán, thöôøng mong caàu cuûa caûi thì taâm khoâng thanh tònh ñoái vôùi phaùp thieän, do taâm baát tònh neân caùc caên baát tònh, vieäc laøm cuõng baát tònh.

Neáu ñi kinh haønh chæ moät böôùc treân ñaát cuûa chuùng Taêng vôùi taâm kieâu maïn cuõng ñuû ñoïa ñòa nguïc huoáng gì laø söû duïng ngoïa cuï, thuoác men maø khoâng coù toäi sao? Ngöôøi aáy seõ toaøn ñi trong ñòa nguïc. Ngöôøi naøo phaù giôùi, nhieàu ham muoán, thöïc haønh phaùp aùc thì thaät chaúng phaûi Sa-moân nhöng töï xöng laø Sa-moân gioáng nhö con caùo ñoäi loát sö töû, nhö vieân ngoïc giaû, nhö tieáng oác, beân trong khoâng coù vaät gì. Tyø-kheo naøo nhieàu ham muoán maø töï xöng laø ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät Ca-dieáp, xuaát gia trong giaùo phaùp cuûa Phaät thì chaúng phaûi laø Tyø-kheo.

Ña duïc thieâu ñoát coøn hôn caû löûa lôùn, ña duïc laøm cho meâ muoäi hôn caû bò truùng ñoäc, ña duïc laøm haïi ngöôøi hôn söï giaø suy, ñao beùn, ña duïc chaët vaøo caây laønh laøm haïi caây hôn caû dao thöôøng. Tai hoïa ña duïc coøn hôn beänh döõ, taâm nhieàu ham muoán thöôøng tìm choã sô hôû ñeå ñoaït maïng soáng cuûa ngöôøi coøn hôn keû thuø tìm caùch haïi ngöôøi. Vì vaäy neân bieát tai hoïa cuûa ña duïc laø phaù hoaïi hai ñôøi, ta neân boû söï ueá taïp cuûa ña duïc laø thöù laøm ta suy nghó suoát ngaøy ñeâm roát cuoäc chaúng ñöôïc vui.

Khi aáy, vua trôøi Daï-ma Maâu-tu-laâu-ñaø noùi keä cuûa Ñöùc Phaät Ca-dieáp ñaõ thuyeát:

*Ña duïc nhö dao beùn Laøm haïi ngöôøi ngu si Chaët cheùm nhö ñao kieám Gieát haïi ngöôøi ñui muø.*

*Ña duïc laø gheû lôû*

*Sinh ôû trong taâm ngöôøi Do ngöôøi aáy tham duïc Ngaøy ñeâm khoâng ñöôïc vui. Löûa duïc, cuûi nhôù nghó Ñöôïc gioù tham aùi thoåi*

*Löûa döõ chaùy höøng höïc Thieâu ñoát taâm chuùng sinh. Do tham che laáp taâm*

*Laøm taâm bò chao ñaûo Do tham ñaém cuûa caûi Neân bò maát thaân maïng. Ngöôøi naøo ôû theá gian Taïo ra caùc nghieäp aùc Do tham lam, ngaõ maïn Baäc trí noùi nhö vaäy.*

*Ngöôøi naøo duøng heát söùc Ñi vaøo trong löûa lôùn Ñeàu do taâm tham lam Töï laøm vieäc voâ ích.*

*Hoaëc bò ñao laøm haïi*

*Hoaëc sinh chuyeän tranh chaáp Ñeàu do taâm laøm nhaân*

*Gaàn guõi vôùi ngöôøi ngu. Neân bieát suy naõo naøy Ñeàu do loãi tham lam Khoâng neân gaàn tham duïc Baäc trí noùi nhö vaäy.*

Maâu-tu-laâu-ñaø noùi cho ngoãng chuùa Thieän Thôøi, caùc loaøi chim thuyeát phaùp, nhoùm ñaïi thaàn Phoùng Daät nghe veà tai hoïa lôùn naøy vaø caùch tröø boû laø duøng baïch phaùp ít ham muoán.

Ngöôøi naøo ít muoán thì ñöôïc taát caû söï an laïc. Ngöôøi aáy khoâng sôï vua giaëc löûa nöôùc. Vì öa thích cuûa caûi neân ngöôøi nhieàu ham muoán laân la nôi nhaø ngöôøi aùc vaø nhöõng keû tieåu nhaân ñeå caàu xin cuûa caûi. Ngöôøi naøo ít tham duïc thì khoâng ñeán nhaø ngöôøi aùc, khoâng noùi doái, khoâng ca muùa, vui cöôøi, doái traù, khoâng noùi theâu deät, khoâng gaây nghieäp aùc, khoâng bò löûa ham muoán cuûa caûi thieâu ñoát, khoâng buoàn raàu khi thaáy ngöôøi khaùc ñöôïc vui söôùng, khoâng gaàn baïn aùc vì tham cuûa caûi, khoâng nghi ngôø lo laéng, khi ñi ñöôøng thì khoâng sôï troäm cöôùp, khoâng coù keû thuø, khoâng bò ngöôøi laøm haïi, khoâng sôï cheùm gieát, ngöôøi taïi gia maø ñöôïc nhö vaäy thì khoâng coù lo sôï gì, ñöôïc luoân luoân yeân oån, huoáng gì laø ngöôøi xuaát gia xa lìa loãi laàm, sôï haõi, lìa boû phaùp taïi gia, soáng trong röøng maø laïi ñeán nhaø ngöôøi taïi gia caàu xin nhieàu thöù, thì neân bieát ngöôøi aáy gioáng nhö keû aên laïi thöùc aên vöøa noân ra.

Vieäc ñaùng quyù nhaát cuûa Sa-moân laø ít ham muoán. Tyø-kheo naøo ít muoán, bieát ñuû, trong saïch thì tieáng laønh vang xa. Ngöôøi aáy chæ nhaän moät böõa aên, chæ maëc aùo phaán taûo, soáng moät mình khoâng beø baïn, du haønh ôû nuùi, hang, ñoàng coû, soáng ôû goø maû, chæ aên hai phaàn ba soá thöùc aên xin ñöôïc, luùc khaát thöïc hoï traùnh xa baø con, beø baïn, chæ giöõ moät bình baùt, tay caàm tích tröôïng, khi ñöôïc cuùng döôøng hoï duøng trí tueä tö duy roài môùi ñi, khi ñi treân ñöôøng hoï nhìn xa moät taàm veà phía tröôùc khoâng coù lieác nhìn hai beân, hoï xaû boû ñoà aên ngon, khoâng aên ñoà aên caùch ñeâm, ôû trong xoùm laøng khoâng quaù ba ñeâm vaø chæ ôû trong thaønh aáp ñeán baûy ñeâm, hoï khoâng ngoài treân gheá ñöôïc trang söùc quyù baùu, khoâng soáng vôùi baø con quyeán thuoäc, khoâng nhôù nghó ñeán ñoà aên ngon, giöôøng neäm, ngoïa cuï cuûa vua chuùa, ñaøm luaän vôùi ngöôøi cuøng giôùi, Tyø-kheo naøy lìa söï xaáu xa nhô baån, ít ham muoán, bieát ñuû, coù theå chaët ñöùt söï troùi buoäc cuûa ma.

Neáu coù Tyø-kheo nhieàu ham thích phaù giôùi maø maëc ca-sa cuûa haøng trôøi, ngöôøi cuùng

döôøng thì seõ maéc toäi voâ giaùn. Ngöôøi aáy nhö ngöôøi beänh, nhö keû cöôùp, Tyø-kheo bieát ñuû thì caùc caên khoâng chaïy theo saéc, thanh, höông, vò, xuùc, ñöùng ôû ñaát troáng coù theå laøm lôïi ích cho taát caû chuùng sinh, thaâu giöõ taâm yù, tu taäp quaùn nieäm thaân, thoï, taâm, phaùp, giöõ gìn caùc caên. Do bieát ñuû neân hoï ñöôïc goïi laø Tyø-kheo. Neáu Tyø-kheo naøo muoán soáng thieåu duïc thì nhôø khoâng phoùng daät lieàn ñöôïc thieåu duïc, neáu phoùng daät lieàn sinh nhieàu ham thích, taïi gia xuaát gia ñeàu nhö vaäy.

Khi aáy, vua trôøi Daï-ma noùi keä:

*Ngöôøi naøo khoâng phoùng daät Thì ñaéc quaû giaûi thoaùt*

*Coøn ai soáng phoùng daät Lieàn ñoïa vaøo ñòa nguïc.*

*Phoùng daät, khoâng phoùng daät Nay noùi quaû thuø thaéng Hoaëc saùng hoaëc toái taêm Giaûi thoaùt hoaëc troùi buoäc.*

*Phoùng daät, khoâng phoùng daät Nghóa noù cuõng nhö vaäy*

*Ít muoán ñöôïc an vui Ña duïc thì khoå naõo. Töôùng khoå vui nhö vaäy Laø ñieàu ngöôøi trí noùi Chuùng sinh naøo ña duïc Taâm hoï gioáng nhö löûa. Ít muoán nhö ao maùt Taém goäi ngöôøi ly tham Nhö löûa ñöôïc cuûi khoâ*

*Thieâu ñoát khoâng bieát ñuû. Ngöôøi ña duïc ham cuûa Khoâng chaùn cuõng nhö vaäy Ngöôøi tham suoát ngaøy ñeâm Thöôøng khoâng coù an laïc.*

*Do hoï nhieàu ham muoán Teân aùi caém vaøo taâm Voâ soá vua ñôøi tröôùc*

*Tham cuûa khoâng bieát chaùn. Vò lai cuõng nhö vaäy*

*Taát caû ñeàu bò dieät Vì vaäy ngöôøi trí noùi Ít muoán laø vui nhaát.*

ÔÛ treân ñaøi hoa, vua trôøi Daï-ma noùi cho ngoãng chuùa Thieän Thôøi, caùc loaøi chim thuyeát phaùp, nhoùm ñaïi thaàn Phoùng Daät nghe phaùp thöù saùu cuûa Ñöùc Phaät Ca-dieáp.

